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Volume 13/28, Fall 2018 Turkey and to transfer them to the educational environment. Besides works in social and communicational sciences were analyzed.
Introduction:
In the early 20th century, developments in different fields of science point to the existence of a new world, and hence of a new literary aesthetic. Albert Einstein's relativity theory, Max Planc's quantum theory, Heisenberg's uncertainty principle in physics rocked the established laws of physics and the laws of Newton's are doubted. It causes a change in the chronologically flowing time perception like yesterday-today-tomorrow.
The new approach and applied methods in the psychology bring the individual to look at different aspects. Freud's method of psychoanalysis and subconscious teachings, Carl Gustav Jung's collective subconscious, Adler's individual psychology studies required people to look at from different aspects while analyzing human personality.
The products created by evolving technology at a dizzying pace, and which surround and objectify the individual, deeply influence social life and focus it on material.
The virtual worlds and "hyper real" created by the media, a dominant force in itself, alienate the individual to the reality, to himself and to the society. In the world where new material values and criteria predominate, the individual who gets lonely and fades becomes questioning his own ontology.
These radical developments, which left mark in the 20th century, change reflective/mimetic aesthetic which coincides with the external reality of the world that exists since Aristotle.
Metafiction which is abstract and formed as the different worlds of the author's subconscious and can get a different meaning at each time takes the place of meta narratives which were given in realistic aspect with educational intent. In the context of cause-effect relation, the reader who pursues the meaning of the adventure of the protagonist in the direction of the author by identifying oneself with characters of novels has difficulty in reading these avant gardist literary texts.
There is a need for the presence of active readers in the meaning of the story of "narrative", in which meaning and hints are hidden among the lines and are expected to be found by the reader, touching with original images, symbols, allegories, metaphors, and signs instead of meaning. James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil, Marcel Proust, and Bertolt Brecht compose their narratives on the basis of formal aesthetics that are very different from meta-narratives.
New narratives are text that fictionalized by the authors' subconscious, creating new times and places, and circulating on the passable, slippery floors of the inner world journeys. This circulation uses the techniques of flashback, stream of consciousness, internal monologue, montage, collage. Old, new, eastern and western literature are referred through parody-pastiche and imitation-irony in the fictionalized subject,.
Different methods and techniques are started to be seen in the texts written by the entry of modernism and postmodernism in Turkish literature. Such as postmodernist trend, reception aesthetics, ontological approach, hermeneutics, linguistics and subfields (structural linguistics, textlinguistics, semantics and semiotics etc.), psychoanalysis, feminist approach, which are also independent fields of science in the 20th century.
Method
In this study carried out in the qualitative research design, document analysis method was applied. In order to understand how the methods and approaches of contemporary text analysis that have started to develop along with the 20th century are used in literature teaching, it is necessary to know what works were done in Turkish Language and Literature departments and other literary fields. For this reason, Council of Higher Education (CoHE) National Thesis Database and CoHE Academic and Google Academic databases were scanned in order to determine the postgraduate dissertations in the related fields. Studies conducted between 1992 and 2017 were reviewed, since in 1992, the permission of registration was granted and texts got accessible. Since there are theses that are not completed in 2018, theses belonging to this year were excluded from the scope of the study.
Within the scope of the review process, theses on postmodern narratives, reception aesthetics, textlinguistics, semiology, structuralism, hermeneutics, semantics, ontological approach, discourse analysis and phenomenology were reached within the scope of the most used methods and approaches in the field of Turkish Language and Literature and other literatures.
293 postgraduate theses including 199 masters and 94 doctorates were examined.
In the fields of Turkish Language and Literature and other literature fields, 151 theses were examined including 132 master thesis and 19 doctoral thesis concerning the authors giving works in the contemporary theories and approaches.
Findings
In the context of contemporary text analysis in Turkish Language and Literature Departments, it is understood that modern/postmodern narratives (26 works) are first, semantics studies are second and
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Volume 13/28, Fall 2018 textlinguistics studies are third. At the level of doctorate, firstly modern/postmodern narratives (7 works), secondly structuralism (6 works) and thirdly semiotics studies (4 works) were conducted
In the field of modernist/postmodernist works, English Language and Literature, Turkish Language and Literature, American Culture and Literature are the mostly studied fields. In the Turkish Language and Literature Departments there were no graduate and doctoral thesis studies in hermeneutics, deconstruction and phenomenology.
In other literatures: English Language and Literature Department has 36 masters and 13 doctorates in modernist/postmodernist narratives; American Culture and Literature has 8 masters and 5 doctorates; in the fields of English, French, German and American culture and literature, there were no conducted works in phenomenology, hermeneutics, ontological, psycho-analitic fields.
On the other hand, English Language and Literature is in the first order with 36 master and 13 doctoral theses. Semantics was the mostly studied field in German Language and Literature with 11 master and 6 doctoral theses. French Language and Literature is in the first order in semiotics with 9 master and 5 doctoral theses.
When the Turkish Language and Literature and other literatures are compared, it seems that there is no difference in the issue of giving works about contemporary theories and approaches. It is observed that more thesis is written at master and doctoral level in the field of semiotics, reception aesthetics and discourse analysis in Turkish Language and Literature departments.
While Orhan Pamuk (28 master, 5 doctoral theses) is in the first place, Oğuz Atay (15 master, 3 doctoral theses) is in the second place as the most thesis written about modernist/postmodernist narratives in Turkish Literature. The third place is followed by İhsan Oktay Anar (12 theses) and Hasan Ali Toptaş (12 theses), who were included in equal number of postgraduate thesis. Yusuf Atılgan is at the end of the ranking.
Conclusion and Suggestion
On contemporary text analysis in the departments of Turkish Language and Literature there is no studies about some scientific fields such as hermeneutics, ontological approach and phenomenology while there are studies at the master and doctorate level in parallel with the development of the examination methods and techniques such as postmodern narratives, semantics, textlinguistics and reception aesthetics. It is thought that it is appropriate to use the new methods and approaches more widely in literary education.
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Giriş
Bütün derslerde olduğu gibi, edebiyat eğitiminden de bireyin, dersin hedefleri ve amaçları doğrultusunda gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatılarak geleceğe hazırlanması beklenir. Volume 13/28, Fall 2018 İçinde yaşadığı toplumun değerlerini ve öz kültürünü koruyarak çağın gerektirdiği yenilikleri izleyen birey, toplumun beklentileri doğrultusunda kendisini gerçekleştirebilecektir.
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Edebiyat ile eğitimin ortak noktası olan "insan", çeşitli algılama, duyma ve düşünme biçimleri ile kişiliğini geliştirerek, yaşantısını biçimlendirecek, yarınlara donanımlı bir birey olarak yetişecektir. Bunu, tarih boyunca verilen edebî eserleri özümseyerek yapabilecektir. Onlarla gönül bağı kuracak, insanı, hayatı, toplumu çeşitli yönlerden tanıyabilecek, estetik okuma keyfi alabilecek, geniş bir bakış açısına sahip olabilecek, bireysel olarak zenginleşebilecektir. "Eğitim bakımından edebiyatın değeri, insana çok çeşitli duyma, düşünme ve hareket etme örnekleri vermesidir. Bir insan ancak böyle bir geniş ortam içerisinde kendisine uygun olan yolu seçme özgürlüğü kazanır. Tek bir roman okumak bile, bize insanların karakter yapısı, sosyal durumu, duygu ve düşünce bakımından ne kadar farklı olduklarını göstermeye yeter" (Kavcar, 1994: 5) .
Öğrenciye geniş ufuklar açan edebiyat dersi, onu, kültürel değerlerinin farkında olarak özgür bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bunu, metinler yoluyla yapar. "Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, edebiyat yoluyla öğrencilere, yeni ufuklar ve yeni görüşler kazandırabilir. Metinler aracılığıyla öğrencinin gerçekleri görmesine ve anlamasına yardım edebilir…Ve gene öğrenciye kendi kültürünün çerçevesi içinde fakat daha hür düşünmeyi ve daha geniş ufuklara açılmayı öğretir" (Kantemir, 1976: 3) .
Edebiyat öğretiminin temeli, "metne" dayandığı için metin çözümlemeleri, dersin temel inceleme yöntemini oluşturmaktadır. Organik bir bütün olan metnin, belli bir yöntem veya teknik hedef doğrultusunda kendisini oluşturan ögelere ayrılarak incelenmesi ve ögeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi işlemidir. "Edebî çözümleme(edebî tahlil), yine benimsenen bir düşünceden, anlayıştan yola çıkarak edebî metinleri oluşturan birimler arasındaki ilişkiyi belirleyip açıklamayı ve onu meydana getiren farklı kategoriler arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermeyi amaçlamıştır" (Aktaş, 2009: 13) .
Tamamlanmış, organik bütünlük gösteren bir edebî yapıtı, parçalarına ayırarak analiz etme demek olan "metin tahlili", gerçekte edebî bir metni çözümleme işidir. Onu bir bütün olarak çözümlemektir. "Çözümleme gayretinin amacı ise, eseri -en azından-muhteva, yapı, dil ve üslûp bakımından anlama, değerlendirme ve anlatmadır. Bir başka ifadeyle, metin tahlili, "herkesin tabiî olarak yapmış olduğu anlama ve değerlendirme cehdini daha derin, daha sistematik bir şekilde yapmaktır" (Kaplan,1993: 97) . 20.yüzyıl başlarında yaşanan birçok bilimsel gelişme, yeni bir dünya gerçeğinin işaretlerini ortaya koyar. Quantum fiziğinin ortaya koyduğu belirsizlik ve görecelik kavramları, olasılıklar; Freud'un psikanaliz yöntemi ve bilinçaltı kavramı, Jung'un ortak bilinçaltı yaklaşımı, teknolojik devrim; yeni icat edilen teknolojik ürünlerin bireyin dünyasını kuşatması, medyanın güçlenmesi ve bu yolla sanal dünyalar yaratması, varoluşun sorgulanması gibi gelişmeler, farklı bir edebiyat estetiğini oluşturur. Geleneksel gerçekçi romanın başkişisinin serüvenlerini anlatıldığı, anlamın öncelendiği, kronolojik bir zaman dizgesiyle akıp giden, neden-sonuç ilişkisine dayanan olaylar zinciri yerine özgün ve modern imgelerden oluşan metin parçalarının karmaşık sıralandığı, zaman algısının değiştiği, zaman kesitlerinin, geçmiş, hal ve geleceğin birbirinin içine geçtiği, "çıkarım"ın okurun yorumuna bırakıldığı anlatılardır. Okurun metne anlam yükleyerek metni yeniden üretmesine açıktır. "Anlam"ın değil "biçim" kaygılarının ön plana geçtiği, meta anlatılar yerine üstkurgunun önemsendiği, metinlerarası dolaşımın kolaj, montaj teknikleri, parodi ve pastişle birbirine bağlandığı, bilinçaltı ve geri dönüş teknikleriyle anlatıldığı yeni bir estetik gerçektir. Böylece, Aristo'dan 20.yüzyıla değin süren, gerçeğin kendisi demek olan "yansıtmacı/mimetik" estetik, köklü biçimde değişime uğrar. 20. yüzyıla gelinceye dek, metin çözümlemelerinde geleneksel "metin şerhi" geçerliydi. O da bir metinden anlam çıkarıp yorumlama, metnin türü, dil ve üslûp çalışmaları doğrultusunda incelenmesiydi. 20 yüzyılın başında bağımsız bir bilim haline gelen dilbilim ile onunla birlikte gelişen metindilbilim, yapısalcılık, göstergebilim gibi yaklaşımlar ile edebiyat kuramları alımlama estetiği, yorumlamacılık, feminizm, psikanalitik yaklaşım, yapıbozuculuk, söylem çözümlemesi ile yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan postmodernist yaklaşımlar, "metin" kavramını ve ona uygun çözümleme biçimlerini gündeme getirmiştir.
"çağdaş romanlar için yapılan değerlendirme ölçütlerinde yeni yaklaşımlar kullanılmıştır" (Yalçın, 2005: 29-35 ).
Biçimci edebiyat estetiği, 1980'li yıllardan sonra Türk edebiyatında genç bir yazar kitlesi oluşturmaya başlamıştır. "Batı edebiyatında görülen bireyci ve biçimci gelişmeler, yoğun çeviri etkinliğinin de desteğiyle, seksen sonrası Türk edebiyatında kendisine azımsanmayacak sayıda yandaş bulur" (Ecevit, 2009: 89) .
Batı edebiyatında yüz yıllık bir süre içinde yaşanan köklü değişimler, Türk edebiyatının son 40 yılı içinde deneyimlenmiştir. Batı romanında özellikle kurgu alanında izlenen köktenci değişimler, Türk romancısına esin kaynağı olmuş, ona yeni ufuklar açmıştır. Türk edebiyatında özellikli romanlarda, biçim alanındaki köklü yenilikler, yerel ögelerle de birleşerek "özgün" örnekler verilmeye başlanmıştır. "Türk edebiyatında gerçek anlamda ilk modernist roman, Oğuz Atay'ın 1971 yılında yayımlanan Tutunamayanlar adlı romanıdır. Adalet Ağaoğlu, Yusuf Atılgan, Ferit edgü, Bilge Karasu, Latife tekin ve Orhan Pamuk, modernist/postmodernist edebiyatı Türk romanındaki kilometre taşlarıdır" (Ecevit, 1996: 20-21) .
12 Eylül 1980 askerî darbesiyle Türkiye'de sosyo-ekonomik, politik, kültür, sanat ve bilim alanında köklü değişimlerin yaşandığı bir süreç oluşmuştur. Darbenin ardından kimlik arayışı içine giren Türk edebiyatı, ezen-ezilen, sömüren-sömürülen gibi sol ideolojinin savunduğu anlayışın dışında siyasî kimliğinden uzaklaşmış bir anlayış ve yaşam tarzı ortaya koyar. Kimlik sorunu yaşayan edebiyat da kendine yeni alanlar aramaya başlar. "Türk edebiyatının özgürleşmesi, kendisini deneysel bir sanat dalı olarak görmesi, Batı'daki estetik yenilikleri metinlerine taşıması, özgünleşmesi, 80'li yıllarda aldığı ivmelerle gerçekleşir. 80'li yıllar, Türk edebiyatında en büyük paradigma değişikliğinin yaşandığı tarih kesitidir" (Ecevit, 2013: 20) .
Böyle bir ortamda Türk edebiyatçıları, batı edebiyat estetiğindeki biçim ve üslûp kurgularıyla ilgilenirler. Yazma ve yaratma potansiyellerini yeni edebiyat estetiğine bağlanarak yeniyi eskiyle harmanlayarak özgün yaratılarını ortaya koyarlar. "Daha önceki dönemlerde işlenen "haksız düzen", "sömürü" gibi temalar güçlerini yitirdiler…yeni bir tür anlatı ihtiyacı belirdi" (Moran, 2009:51) . Buna küresel dünyanın kodları ile medyanın etkin gücünü de ekleyebiliriz. "20. yüzyıl sonlarına doğru küreselleşme, medyasallaşma gibi başlıklar altında toplanan yeni kültürel olgular… özellikle edebiyat biliminin de ilgi çemberine dahil olmaya başladı" (Aytaç, 2005: 35) Geleneksel metin çözümleme yöntem ve tekniklerinin dışında, çağdaş gelişmeler doğrultusunda yapılacak çözümleme yöntemleri, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Metne farklı bakış açılarıyla yaklaşıp değişik çıkarımlarda bulunmak, kısaca, metnin türüne göre çok yönlü bakış açılarıyla çözümleme yöntemlerinin işe koşulması, edebiyat eğitiminin de beklentisidir.
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Amaç
Bu araştırmanın amacı, çağdaş metin çözümlemeleri dersi bağlamında, öncelikle ele alınması gereken yazarlar ve eserlerini belirlemek için Türk edebiyatında en çok hangi yapıtlar üzerinde çalışıldığını, bunların hangi yöntem, teknik ve yaklaşımlarla hazırlandığını lisansüstü eğitimde hangi bilim alanlarında çalışmalar yapıldığını belirlemektir.
Alt Amaçlar
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yaptırılan çağdaş kuram ve yaklaşımlar ile başka edebiyat alanlarında (filolojilerde) yaptırılan çalışmaları nicelik ve nitelik açısından karşılaştırabilmek için aşağıdaki alt amaçlar yordanmıştır: 
Yöntem
Çağdaş edebiyat kuram ve yaklaşımlarının, lisansüstü tezlerde ne ölçüde kullanıldığını ve bunların edebiyat öğretimine yansıyıp yansımadığının araştırmasının esas alındığı bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yapılmıştır. "Dokümanlar, verilere ulaşmak için yaratıcı bir yeteneğe sahip olan araştırmacı için büyük bir çeşitlilik ifade eden materyalleri içermektedirler. Asıl itibariyle insan davranışlarının izleri olduğu kadar milyonlarca özel ve kamusal doküman verinin birincil veya ikincil kaynağı olarak kullanılabilir" (Merriam, 2013: 141) . Araştırmada edebiyat öğretiminde çağdaş metin çözümlemeleriyle ilgili bilimsel yayınlar, YÖK'ün Ulusal Tez Merkezi Veri tabanı, YÖK Akademik ile Google Akademik taranarak belirlenmiştir.
İnceleme sonucunda, çağdaş edebiyatta en çok kullanılan kuram ve yaklaşımlar kapsamında modernist/postmodernist anlatılar, alımlama estetiği, metindilbilim, göstergebilim, yapısalcılık, hermeneutik(yorumbilim), anlambilim, ontolojik yaklaşım, söylem çözümlemesi, feminist yaklaşım, fenomenoloji(görüngübilim) alanlarında yapılan tez sayıları kesinleştirilmiştir. Bunların 199'u yüksek lisans, 94'ü doktora olmak üzere, toplam olarak 290 lisansüstü tez yaptırıldığı sonucuna varılmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile diğer edebiyat alanlarında, çağdaş anlayış ve yaklaşımlarda eserler veren yazarlarla ilgili olarak 132'si yüksek lisans, 19'u doktora tezi olmak üzere yaptırılan 151 tez incelenmiştir. Bu süreçte, çağdaş metin çözümlemeleriyle ilgili tez yaptıran öğretim elemanlarının çalıştığı üniversitelerin web sayfalarındaki yayınlar da taranmıştır, ikircikli durumlarda, ilgili öğretim üyeleriyle de kişisel olarak görüşülüp sorunlu konular aydınlatılmıştır. Saptanan tezler, kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış, çalışma çeşitlerine, içerdikleri konulara ve yazarlarına göre sınıflandırılarak tablolaştırılmıştır. Volume 13/28, Fall 2018 
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Kapsam ve Sınırlılıklar
Çağdaş edebiyat kuram ve yaklaşımlarının işlendiği çeşitli bilim alanlarındaki lisansüstü tez taramalarının yapıldığı araştırmada, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile diğer edebiyatlarda modernist/postmodernist anlatılar yoğun biçimde işlendiği için çalışma, sadece bu anlatılar üzerinden yürütülmüştür. Diğer bilim dallarında yapılan tezler hakkında genel bilgi verilmiştir.
Araştırma, Türk edebiyatının son 40 yılında lisansüstü tezlerde inceleme konusu olmuş Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş'la sınırlıdır. Anılan yazarların belirlenmesinde, Türkiye'deki üniversitelerde çağdaş edebiyat kuramları ve yaklaşımları dersi veren ve bu alanda yayın yapmış olan alan uzmanlarından görüş alınmıştır. Ayrıca, söz konusu romancıların onar yıllık zaman dilimlerinde tanınırlık düzeylerinin daha yüksek olması da, başka bir ölçüt olmuştur.
Türk edebiyatında modernist/ postmodernist özellikler taşıyan anlatılar, Batı edebiyatının tersine tarih içinde aşamalı olarak değil de kısa aralıklarla bir arada harmanlanarak ortaya çıkmışlardır. Örneğin, 1970'li yıllarda Türk edebiyatında Oğuz Atay ile Yusuf Atılgan, ilk avangardist eserleri verirler. Oğuz Atay, Tutunmayanlar(1972) adlı, o güne kadar Türk edebiyatında biçim ve kurgu açısından geleneksel roman kurgu ve tekniğine benzemeyen bir roman yayımlar. "O aynı zamanda Türk romanında ilk üstkurmaca yazarıdır, ilk metafiksiyonalisttir" (Ecevit, 2009; 87) . Bir yıl sonra da Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli (1973) adlı romanını yazar. "Joyce'dan çok Kafka'ya yakın bir çizgide modernist romanın Türk edebiyatındaki kilometre taşlarından biri olur…" (Ecevit, 2009: 88) .
80'li yıllara ise damgasını vuran en önemli yazar ise Orhan Pamuk'tur. "Çağcıl edebiyatın Türk romanındaki en önemli taşıyıcılarından biridir Orhan Pamuk" (Ecevit, 2009: 91) . Lisansüstü tezler için YÖK'ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanına en erken tarihlenen 1992 yılı başlangıç noktası olarak alınmış, bu tarihten 2017 yılına kadar olanların varlığı belirlenmiştir. Ağırlıklı olarak dijital ortama aktarılma izni verilen süre, 1992-2017 yılları arasında olduğu için bu süredeki çalışmalar esas alınarak incelenmiştir. 2018 yılında yaptırılan tezlerde, henüz tamamlanamayanlar bulunduğu için, 2018 yılı tezleri, çalışma dışında bırakılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile diğer edebiyat, bilim ve sanat alanlarında, çağdaş kuram ve yaklaşımlar ışığında yaptırılan lisansüstü tezler tablolar halinde gösterilmiştir.
Tablo 1, çağdaş edebiyat kuram ve yaklaşımlarıyla ilgili olarak çeşitli bilim alanlarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini göstermektedir. Tablo 3a incelendiğinde, Türk Dili ve Edebiyatı alanında, Oğuz Atay'ın eserleriyle ilgili olarak, "yabancılaşma", "ironi", "varoluş sorunu", "ölüm ve edebî intihar", "şizofren tipler", "suç ve ceza", "insan", "yazarlık kurumunun iflası", "bireysel temalar" gibi özgün izleklerin yüksek lisans tez konusu olarak işlendiği görülmektedir. Bunun dışında, "Oğuz Atay'ın Hayatı ve Eserleri" başlığında, romancıyı bütünüyle ele alan tezler ile dil çalışmaları yapıldığı anlaşılmaktadır. Dil çalışmalarının sayısı 2'dir.
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Sosyoloji alanında "aydın" ve "aydın sorunu", "modernleşme ve aydın kavramı", "aydın ve yabancılaşma" gibi konularla birlikte karşılaştırmalı çalışmalar da yapılmıştır. Oğuz Atay'ın aykırı eserler veren romancı/aydın bağlamında, Tanpınar ve Yusuf Atılgan'la karşılaştırılması, gene aydın kavramı çerçevesinde, Oğuz Atay ve Alev Alatlı'nın romanlarının karşılaştırılması gibi.
Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde yaptırılan tezlerde ise aydın kavramı ile birlikte postmodernist ve postyapısalcı çözümlemeler ve kimlik sorunu ele alınmıştır. "Oğuz Atay ile Joyce'da Modern Aydın Portreleri" ile "Samul Beckette'in "The Triyoloji ile Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar'ında Postmodernist ve Postyapısalcı Ögeler", "Dostoyevski ile Oğuz Atay Romanlarında Kimlik Sorunu" işlenmiştir.
Sahne ve Görüntü Sanatları bölümlerinde hazırlatılan tezlerde, Oğuz Atay'ın eserleri, "oyun" ve "oyunlaştırma" ve "bireyin varoluşu ve yabancılaşma" açısından ele alınmıştır.
İngiliz ve Alman Dil ve Edebiyatları bölümlerinde ise karşılaştırmalı çalışmalar yaptırılırken, Psikoloji bölümünde Oğuz Atay'ın Tutunmayanlar adlı eserinin, "Lacan'ın Psikanalitik Kuramı" açısından incelenmesi, yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.
Tablodan, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında diğer edebiyat bölümleri, sosyal, sanat ve iletişim bilimleri bölümlerinin de, Oğuz Atay'la ilgili olarak kendi çalışma alanları kapsamı içinde yüksek lisans tezleri yaptırdıkları anlaşılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde özgün konulu tematik çözümlemeler ağır basarken, diğer edebiyat ve sosyal alanlarda karşılaştırma ve kuram çalışmalarının daha çok yaptırıldığı dikkat çekmektedir.
Tablo 3b, Oğuz Atay hakkında yapılan doktora tezlerini göstermektedir. Romancıyla ilgili olarak, bugüne kadar 6 doktora çalışması yaptırılmıştır. Bunun 4'ü Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine, 2'si ise başka alanlara aittir. Tablo 3b incelendiğinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Oğuz Atay'la ilgili, doktora düzeyinde 1 biyografi çalışması ile 2 karşılaştırma çalışmasının yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Biri, "bilinçakışı" tekniğinin, James Joyce ile farklı Türk romancılarının eserlerinde karşılaştırılması, diğeri de "korkunun edebî görüntülerinin", belli başlı Türk yazarlarının eserlerinde incelenmesidir.
Felsefe ve Din Eğitimi alanında, "değerler eğitimi", Tanpınar ve Oğuz Atay'ın eserlerinden yola çıkılarak işlenmiştir.
Karşılaştırmalı Edebiyat alanında ise Oğuz Atay'ın eserlerinin "varoluşçuluk ve bireyselleşme" açısından değerlendirildiği doktora çalışmasının yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, tablo 3a ile 3b birlikte yorumlandığında, Oğuz Atay'la ilgili olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında, filolojiler de dahil olmak üzere, sosyal bilimlerin neredeyse hemen her alanında yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yaptırıldığı görülmektedir. Bu bulguyu, Türk romanında ilk modernist yazar olarak Oğuz Atay'ın geleneksel anlatı geleneğinde kırılma noktasını başlatması, hayat ve birey algısının, toplumsal eleştiriyle karışık oyun kavramının hemen her bilim alanını ilgilendirmesiyle yorumlamak mümkündür. Çünkü, modernist/postmodernist edebiyat estetiğinin içerik yapısı, diğer bilim alanları, -sosyoloji, felsefe, psikoloji ve sanat ve iletişim bilim alanlarıyla da yakından ilişkilidir. Lisansüstü tezlere bütünüyle bakıldığında, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri başta olmak üzere, zengin bir Oğuz Atay araştırmasının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde, Yusuf Atılgan'la ilgili olarak, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde tematik çözümlemeler dışında, kuramsal ve karşılaştırmalı tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. "Aylak Adam'ın, Bakhtin'in Diyaloji kuramı açısından incelenmesi", yazarın romanlarının "psikanalitik" ve "kişilerarası ilişkiler" kuramına göre çözümlenmesi gibi. Yusuf Atılgan'ın eserleri ile Oğuz Atay'ın eserlerinin, "yabancılaşma", "ölüm ve anlamsızlık problemi" açısından karşılaştırıldığı tez çalışmaları da yaptırılmıştır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, Yusuf Atılgan ile Albert Camus'ün eserleri, "yabancılaşmış karakterler" ve "metinlerarası ilişkiler" açısından karşılaştırılmıştır. Volume 13/28, Fall 2018 Alman Dili ve Edebiyatı alanında, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı eserindeki "yabancılaşma ve yalnızlık" izleği, Franz Kafka'nın Die Verwandlung (Dönüşüm) adlı eseriyle karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmalı Edebiyat alanında ise, Yusuf Atılgan'ın romanları ile Franz Kafka romanlarının "varoluşçuluk" sorunu açısından incelendiği tez çalışmaları yaptırılmıştır.
Yusuf Atılgan'la ilgili, Sosyoloji alanında bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Atılgan, "modernleşme ve aydın kavramı çerçevesinde, edebiyat bağlamında aykırı eserler veren romancı aydın" olarak Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay'la karşılaştırılmıştır.
Yusuf Atılgan'la ilgili olarak, araştırmanın yapıldığı 2016-2018 yılına kadar YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı doktora tezine rastlanmamıştır.
Kısacası Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Yusuf Atılgan'la ilgili tezlerde tematik çözümlemelerin dışında, kuram ve karşılaştırma çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. İngiliz ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Sosyoloji bölümlerinde de Yusuf Atılgan'la ilgili karşılaştırmalı tez çalışmaları yaptırılmıştır. Tablo 5a incelendiğinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Orhan Pamuk'la ilgili olarak yapılan yüksek lisans tezlerinde farklı yöntem ve yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Bunların bir kısmı tematik çözümlemelerdir. "Orhan Pamuk'un romanlarının tema bakımından incelenmesi" gibi. Romancının eserlerinde ve söyleşilerinde sık sık geçen İstanbul, rüya, oryantalizm, şark kültürü ve geleneksel kültürel ögeler üzerinde çalışılmıştır. Tez konusu olarak "üstkurmaca" ve "imge"ler de işlenmiştir. "Orhan Pamuk'un romanlarında "ev" imgesi", "Batı" imgesi, İstanbul imgesi gibi. Bir kısmı da kuram ve yaklaşım boyutundaki çalışmalardır. Orhan Pamuk'un Kara Kitap ve Yeni Hayat adlı romanlarının Lukasçı okuması, romanlarının Jung tipolojisine göre incelenmesi, yeni tarihselci yaklaşımla çözümlenmesi gibi.
Anılan çalışmaların yanısıra, romancının eserleri hakkında karşılaştırma çalışmaları da yaptırılmıştır. Bunların bir kısmı, romancının kendi eserleri arasındaki karşılaştırmadır, bir kısmı da diğer Türk romancılarının eserleriyle yapılan karşılaştırmalardır. "Orhan Pamuk'un Kar ve Masumiyet Müzesi adlı romanlarında kadının temsili", "Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Zaman" gibi.
Orhan Pamuk'un romanlarının dili ve anlatımı üzerine de yüksek lisans tezleri hazırlanmıştır. Romanlarında geçen "argo" kullanımlar, romanlarının sözdizimsel açıdan incelenmesi ve devrik yapılar, Benim Adım Kırmızı romanının Türkçe ve Arapça nüshalarında isim tamlamalarının incelenmesi, bu çalışmaların başlıcalarıdır.
İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikan edebiyatlarında ise kültürlerarası çalışmalar yapılmıştır. Orhan Pamuk'un çeşitli romanları, imge, anlatım tutumu, postmodern mekânlar açısından söz konusu edebiyatların ünlü romanlarıyla karşılaştırılarak işlenmiştir.
Tezlerin bir kısmı da çeviri karşılaştırmalarına yöneliktir. İngilizce, Çince, Rusça ve Farsça çevirileri çalışmaları, buna örnektir.
Romancının bir süre eğitimini aldığı mimariyle ilgili konular da Mimarlık bölümleri tarafından tez konusu olarak işlenmiştir. Bunlar, Orhan Pamuk'un romanlarında fizikî ve hayalî "mekânlar", "kurgulanmış mekânlar ve atmosfer", "İstanbul'un mimarî perspektifi" gibi çalışmalardır.
Özetle, Orhan Pamuk hakkında Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında, diğer edebiyatlar (İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, Rus, Doğu Dilleri ve Edebiyatları) ile Sosyoloji, Felsefe, İlâhiyat, Sahne ve Görüntü Sanatları, İletişim bilimleri, Mimarlık gibi çok farklı alanlarda yüksek lisans tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Postmodernist yapıtların doğasında olan çok katmanlı, karmaşık yapılı, başka alanları da kapsayan içerik(eski-yeni, doğu-batı ürünleri, değişik bilim alanları, disiplinlerarası çalışmalar) ve teknik kurgudan ileri gelen bu özellik, romancının eserleri üzerine farklı alanlarda çalışanlar yapılması sonucunu doğurmuştur.
Tablo 5b, Orhan Pamuk hakkında yapılan doktora tezlerini göstermektedir. Pamuk'la ilgili olarak 11 doktora çalışması yapılmıştır. Çalışmaların 5'i Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde hazırlanmıştır. 5'i ise başka edebiyat alanlarına aittir. Mütercim-Tercümanlık bölümünde ise "Tanpınar ile Orhan Pamuk'un edebî anlatılarında geçen İstanbul şehri ve çevirmenleri" başlıklı doktora tezinde üç dilin (Türkçe, İngilizce ve Fransızca) çevirileri incelenmiştir. Volume 13/28, Fall 2018 Sonuç olarak, tablo 5a ile 5b birlikte incelendiğinde, Orhan Pamuk'la ilgili olarak 28'si yüksek lisans, 5'i doktora olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 33 lisansüstü tez yaptırılmıştır. Tezlerde tematik çözümlemelerin dışında, çağdaş kuram ve yaklaşımlara dayalı çözümlemelerin yapıldığı gözlenmektedir. Yazarın Kara Kitap ve Yeni Hayat adlı romanlarının Lukasçı okuması, romanlarının Jung tipolojisine göre incelenmesi, yeni tarihselci yaklaşımla çözümlenmesi gibi.
Karşılaştırma çalışmaları ise romancının çeşitli eserleri arasında yapıldığı gibi Türk edebiyatı içindeki diğer postmodernist romancıların eserlerindeki konu veya izleklerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Başka edebiyat alanları ile Mütercim/Tercümanlık bölümlerinde ise karşılaştırma çalışmalarının yaptırıldığı tezlerin daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 6a, İhsan Oktay Anar'la ilgili olarak yapılan yüksek lisans tez çalışmalarını göstermektedir.
İhsan Oktay Anar'la ilgili olarak YÖK Ulusal tez Merkezinde kayıtlı 20 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bunlardan 17'si Türk Dili ve Edebiyatı alanına aittir. 3'ü ise başka alanlarında yaptırılmıştır. Tablo 6b incelendiğinde, romancıyla ilgili olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yaptırılan tezlerden biri, "İhsan Oktay Anar'ın romanları" başlığını taşımakta ve genel olarak yazarın romanlarının incelendiği bir çalışmadır. İkincisi, yazarın romanlarına "yeni tarihselci" açıdan yaklaşan kuram boyutlu incelemedir. Sonuncusu da İhsan Oktay Anar ile John Fowles'ın romanlarının postmodernist açıdan irdelenmesini amaçlayan bir karşılaştırma çalışmasıdır.
Tablo. 6a. İhsan Oktay Anar Hakkında Yapılan Yüksek Lisans Tezleri
Tablo 6a ile 6b birlikte değerlendirildiğinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde İhsan Oktay Anar'la ilgili olarak yüksek lisans tezlerinde daha çok postmodernist ögelerle ilgili çözümleme çalışmaları ile dil çalışmalarının yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yazarın romanlarının dili çeşitli açılardan -söz varlığı, kelime grupları, kelime sayıları ve kullanım sıklıkları, cümle çözümlemeleri -incelenmiştir. Doktora düzeyinde ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde biri çözümleme, biri kuramsal boyutlu, sonuncusu da karşılaştırma olmak üzere 3 çalışma gerçekleştirilmiştir.
Tablo 7, Hasan Ali Toptaş'la ilgili yüksek lisans tezlerini göstermektedir. Romancıyla ilgili olarak 14 yüksek lisans tezi yaptırılmıştır. Tezlerin tamamı Türk Dili ve Edebiyatı alanına aittir. Tablo 9'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yaptırılan lisansüstü çalışmalar, bilinen, geleneksel konuları ve özgün konuları işlemeleri bakımından karşılaştırılmıştır. Tabloda tezlerde işlenen konuların sayıları da verilmiştir.
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Tablo 9 incelendiğinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, bir yandan daha önce işlenmiş, bilinen tarzda konular çalışılırken öte yandan da çağın metinlerinin fikir dokusu, içerik kapsamı, dil ve anlatı teknikleri ile biçim ve türleriyle ilgili yeni kuram ve yaklaşım boyutundaki çalışmalardan tez yaptırıldığı görülmektedir. Örneğin, bir yandan "yazarların hayatı, eserleri, sanatı ve fikirleri" başlıklı,
Volume 13/28, Fall 2018 aynı adla işlenen 10 kez yaptırılan tezler varken ; öte yandan "Diyaloji kuramı", "kişilerarası ilişkiler kuramı", "Lukasçı okuma", "Jung tipolojisi", "üstkurmaca", "metafor", "ironi", "karnaval", "varoluşçuluk", "anlamsızlık", "yabancılaşma", "arayış", "entelektüel korku", "bilinçakışı", "postmodern tarih kurgusu", "zaman algısı" gibi daha önce pek duyulmayan veya bilimsel adı konulmayan konularda özgün tezler yaptırıldığı görülmektedir. Yeni ve özgün konu ve izleklerin büyük çoğunluğu, ilgili tablolarda gösterildiği üzere Oğuz Atay ve Orhan Pamuk'la ilgili tezlerde işlenmiştir.
Görülen bu tabloyu, postmodern edebiyatın ortaya çıkışına zemin hazırlayan koşullar ve yeni edebiyat ve sanat estetiğinin gereği olarak değerlendirmek gerekecektir.
Sonuç ve Öneriler
Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile diğer edebiyat, sanat ve sosyal alanlarında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının incelendiği bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Türk Edebiyatında hermeneutik, yapıbozuculuk, fenomenoloji alanında hiç lisansüstü tez yaptırılmadığı gözlenmektedir. Diğer edebiyat bölümlerinde de bu alanlarda yaptırılan tez sayısı oldukça düşüktür.
2. Modernist/postmodernist anlatılar konusunda en çok çalışılan romancının Orhan Pamuk olduğu, onu Oğuz Atay'ın izlediği bulgusu elde edilmiştir. Her iki romancının eserleriyle ilgili olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında, başka edebiyat bölümleri, dilbilim ile çeşitli sosyal ve iletişim bilim alanlarında da lisansüstü tez çalışmaları yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
3. Türk edebiyatının ilk modernist romancısı olan Oğuz Atay hakkında Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında, filolojiler de dahil olmak üzere, sosyal bilimlerin hemen her alanı ile sanat ve iletişim bölümlerinde yüksek lisans ve doktora tezlerinin yaptırıldığı görülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde özgün konulu tematik çözümlemeler ağır basarken, diğer edebiyat ve sosyal alanlarda ise karşılaştırma ve kuram çalışmalarının daha çok yapıldığı gözlenmektedir.
4. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Yusuf Atılgan'la ilgili tematik çözümlemelerin dışında, kuram ve karşılaştırmalı lisansüstü tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Tezlerde Yusuf Atılgan'ın romanları Bakhtin'in diyaloji kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı ve psikanalitik çözümleme açısından incelenmiştir. Ayrıca, birbirlerine çok yakın zamanlarda eser veren Yusuf Atılgan ile Oğuz Atay romanlarındaki "yabancılaşma" olgusu ile "ölümsüzlük ve anlamsızlık" sorunu, karşılaştırma yöntemiyle işlenmiştir.
Yusuf Atılgan'ın eserleri, İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümlerinde, Albert Camus'ün eserleriyle, Alman Dili ve Edebiyatı alanında ise Franz Kafka'nın eserleriyle, yabancılaşma ve yalnızlık açısından
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Volume 13/28, Fall 2018 karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Sosyoloji alanında da modernleşme ve aydın kavramı bağlamında, Türk romancıları Tanpınar ve Oğuz Atay'la karşılaştırılmıştır.
5. Orhan Pamuk'la ilgili olarak 28'si yüksek lisans, 5'i doktora olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 33 lisansüstü tez yaptırılmıştır. Tezlerde tematik çözümlemelerin dışında, çağdaş kuram ve yaklaşımlara dayalı çözümlemelerin yapıldığı gözlenmektedir. Yazarın Kara Kitap ve Yeni Hayat adlı romanlarının Lukasçı okuması, romanlarının Jung tipolojisine göre incelenmesi, yeni tarihselci yaklaşımla çözümlenmesi gibi. Karşılaştırma çalışmaları ise romancının kendi eserleri arasında yapıldığı gibi Türk edebiyatı içindeki diğer postmodernist romancıların eserlerindeki konu veya izleklerle ilgilidir. Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar'ın romanlarında zaman ögesinin karşılaştırılması veya Ahmet Mithat ile Orhan Pamuk'un romanlarında anlatıcılar tipolojisi gibi.
Orhan Pamuk hakkında Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri dışında, diğer edebiyatlar (İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, Rus, Doğu Dilleri ve edebiyatları) ile Sosyoloji, Felsefe, İlâhiyat, Sahne ve Görüntü Sanatları, İletişim bilimleri, Mimarlık gibi çok farklı alanlarda yüksek lisans tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Başka edebiyat alanları ile Mütercim/Tercümanlık bölümünde ise karşılaştırma çalışmalarının daha yoğun olduğu görülmektedir.
6. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde İhsan Oktay Anar'la ilgili yaptırılan yüksek lisans tezlerinde daha çok postmodernist ögelerle ilgili çözümleme çalışmaları ile dil çalışmaları görülmektedir. Yazarın romanlarının dili çeşitli açılardan -söz varlığı, kelime grupları, kelime sayıları ve kullanım sıklıkları, cümle çözümlemeleri -incelenmiştir. Doktora düzeyinde ise sadece Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde biri çözümleme, biri kuramsal boyutlu, biri de karşılaştırma olmak üzere 3 çalışmanın yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
7. Hasan Ali Toptaş'ın roman ve hikâyeleriyle ilgili olarak sadece Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yüksek lisans tez çalışmaları yaptırılmıştır. Bunlar, yazarın hikâye ve romanlarında ele aldığı konularla ilgili çözümleme çalışmaları olduğu gibi diğer postmodern yazarların kimi eserleriyle karşılaştırma çalışmalarıdır. Romancının eserlerinin psikanalitik çözümlenmesi veya yeni bir okuma önerisinin bulunulduğu çalışmalar da yaptırılmıştır. Ayrıca kimi romanları da stilistik ve üslûp açısından incelenmiştir.
8. Modernist/postmodernist anlatıların öğretimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde yapılan araştırmada, eğitim ve öğretim alanında 4 yüksek lisans, 3 de doktora tezinin kayıtlı olduğu görülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde ise, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan teze henüz rastlanmamıştır.
Alanyazın tarandığında, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı alanında yapılan tezler, ilgili fakülte ve sosyal bilimler enstitülerinin kataloglarında bulunmaktadır. Bu tezleri kitaplaştıran çalışmalar da bulunmaktadır (Çeri ve Büyükarman, 2009 
